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ABSTRAKTI
Një bibliotekë është një institucion në rritje. Në të njëjtën kohë që rritën problemet që lidhen me
mirëmbajtjen, rritën edhe problemet që lidhën me menagjimin e dokumenteve. Shkenctarët kanë
ndihmuar gjithmonë në zgjidhjen e problemeve. Për të zgjidhur problemet e dokumenteve të
organizimit në mënyrë me te saktë, ata na kanë dhënë skemat e klasifikimit. Për të zgjidhur
problemet e gjetjes së dokumenteve dhe vendnodhjes se tyre, ata na ofruan mënyra të
katalogimit dhe udhëzimet e duhura. Për të zgjidhur problemet e hapësirës dhe kohës, ata i kanë
mësuar punonjësit e bibliotekave të digjitalizojnë dokumentet dhe ti ndajnë online. Për të
automatizuar aktivitetet e kontrollit ata na ofruan Barkodet. Barkodet kanë shërbyer për një
kohë të gjatë punonjësit e bibliotekave dhe bibliotekat, por tani janë duke u zëvendësuar me
hapa të shpejt nga teknologji të reja si ajo e RFID-së. Teknologjitë e reja, metodologjitë e
zbatimit dhe avantazhet e teknologjisë RFID në biblioteka kanë bërë të mundur krijimin e
mjediseve inteligjente që ofrojnë shërbime të caktuara për përdoruesit në mënyrë automatike, të
tilla si një etiketë RFID në shumë materiale që lejon qasjen në informacione të ndryshme, duke
ofruar një udhëzues për shërbime të caktuara, si kërkime, vëndodhja e librave në rafte, gjëndja
në inventare dhe kështu me radhë. Megjithatë, shumica e përdoruesve, duan një mjedis më
inteligjent dhe kompleks, që përfshin jo vetëm një pajisje të vetme, por edhe një ekosistem të
ndryshëm të pajisjeve, e cila përbën një sfidë të madhe. Përsonalizimi, ose sistemet “follow me”
nënkupton ndërgjegjësimin dhe përshtatjen e paisjeve heterogjene, në funksion të një përdoruesi
që është gjithnjë në lëvizje. Këto lloj sistemesh janë të aftë të ndryshojnë konfigurimet fillestare
dhe të mbajnë të pandyshueshme gjëndjen e tyre, pavarsisht nga platforma e egzekutimit dhe të
dispozitivëve ekzistues në shumë bibloteka. Zgjidhjet e propozuara, pa dyshim, akoma nuk kanë
arritur të plotësojnë nëvojat e përdoruesve të ndryshëm të këtyre ambienteve. Kjo temë trajton
adaptimin dhe konfigurimin e mjediseve të bibliotekave të bazuar në teknologjinë RFID. Nga
ana tjetër, sigurimi i mekanizmave mbështetesë që bëjnë të mundur funksionalitetin e aplikimit,
është po aq i rëndësishëm sa vetë sistemi i bazuar në teknologjinë RFID. Kjo temë propozon një
kuadër të ri të funksionimit të biblotekave, me implementimin e etiketave RFID të
konfigurueshme, të adaptueshme, heterogjene dhe ndërvepruese që sigurojnë mekanizma për të
mbështetur nevojat e tregut aktual dhe për të mundësuar shërbime të personalizuara për të gjithë
përdoruesit.
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1

HYRJE

Akronimi "RFID"- Radio Frequency Identification, edhe pse i njohur qysh nga lufta e dytë
botërore, është bërë i njohur për Bibliotekat publike (dhe ato private) gjatë viteve të fundit. Ky
akronim tregonë "identifikimin nëpërmjet radio frekuencave" të objekteve të ndryshme, dhe
përfaqësojnë kapitullin e ri të ardhshëm drejt zhvillimit dhe ofrimit të shpejtë dhe të saktë, të
shërbimeve të bibliotekës.
Qëllimi kryesorë në këtë temë është hulumtimi mbi implementimin e sistemeve të menaxhimit të
bibliotekave të bazuar në teknologjinë RFID, përkatësisht avansimi i teknologjisë ekzistuese me
një teknologji të re, e cila premton shumë më shumë lehtësi dhe efikasitet. Duke u bazuar në
faktin që ekziston një teknologji me rreze dhe me kosto relativisht të vogël është e mundur të
realizohen këto shërbime. Pas një analize të parë të potencialit të kësaj teknologjie, vlerësoj se
zhvillimi teknologjik do të vazhdojë edhe në të ardhmen e afërt. Ulja e kostos së antenave, është
e nevojshme që të ofrojnë përdoruesve mekanizmat e mbledhjes së të dhënave dhe integrimin e
tyre në pasqyrën e sistemit të kompanisë, private apo shtetërore.
Gjatë studimit, rezultatet e paraqitura këtu, interesi në këtë teknologji dhe aplikimet e saj të
mundshme na ofrojnë mundësinë e uljes së kohës dhe kostos gjatë kryerjes së shërbimeve. Kjo
nuk është, siç do të shihet në studim, një teknologji laboratorike (ku ka shumë produkte
komerciale), por problemi i vendosjes masive së etiketave RFID shkon në uljen e vështirësisë të
menaxhimit të biznesit.
Kjo është, me pak fjalë, e drejtuar nga problemi telematikë i Inxhinierisë në të cilën teknologjia
bazë është e rëndësishme për zvogëlimin e vështirësive të menaxhimit, integrimit, vendosjes dhe
mirëmbajtjes se sistemeve qe konsiderohen si bashkimi i elementeve hardware, software,
standartizim i të dhënave, bazat e të dhënave, protokollet për nivele të ndryshme, ku vështirësia
më e madhe që do të trajtohen në këtë sferë të aktivitetit është gjetja e një arkitekture të sistemit,
e aftë për të përmbushur kërkesat e një numri të madh të mundshëm përdoruesish, duke përfshirë
edhe aspektet teknologjike të operimit.
1

Kjo temë është e organizuar në atë formë që fillon nga deklarimi i problemit, ku kam shfaqur se
me cilat problematika merret kjo temë.
Pastaj ne kapitullin e tretë kam bërë shfletimin e literatures, pastaj vazhdon me metodologjin e
punës në kapitullin e katërt.
Në kapitullin e pestë kam folur për rastin e studimit ku do të bëhët implementimi i teknologjisë
RFID, ku dhe është cekur një skenar për një bibliotekë aktuale, ndërsa me poshtë në kapitullin e
gjashtë, kam bërë krahasueshmerinë në mes teknologjisë RFID si dhe asaj të barkodeve.
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DEKLARIMI I PROBLEMIT

Teknologjia tradicionale siç është ajo e barkodeve ka mangësi të shumta krahasuar me
teknologjinë në zhvillim, siç është shembulli i teknologjisë RFID. Ndër mangësitë kryesore të
barkodeve janë: problematika e lokalizimit të librave, pamja vizuele e artikullit me skanerin,
skanimi i librave, çeshtjet e sigurisë siç është vjedhja e librave, sasia e informatave për artikull,
klasifikimi i librave, vendosja e barkodeve, e të tjera, pra çështje që kanë të bëjnë me
menagjimin e bibliotekës, përkatesisht problemet me huamarrje dhe kthimi i librave.
Mund të provojmë t'i shmangim shumë nga këto probleme sikurse janë organizimi i artikujve,
gjetja e vendndodhjes se tyre, problemet me hapsirën dhe kohën, sasia e informatave për artikull,
skanimi i artikujve një nga një, sistemi i barkodeve kërkon gjithsesi pamjen vizuele të artikullit
(line of sight) në mënyrë që të skanohet, çështjet e sigurise, e të tjera.
Edhe pse vjedhjet konsiderohën një nga mangësitë kryesore të barkodeve, pasiqë nuk janë marrë
fare në konsideratë në këtë teknologji si dhe vonesat e shumta gjatë shërbimeve që kërkohën nga
studentet, me digjitalizimin e bibliotekës, përkatësisht me implementitn e një arkitekture të
sistemit RFID, vie deri tek një zgjidhje adekuate që mundëson përshpejtimin e të gjitha
proceseve brenda bibliotekës.

Një arkitekture e përshtatshme e cila do të përfshinte të gjitha elementet e nevojshme për
implementimin e teknologjisë RFID, si dhe më këtë të bëhët digjitalizimi i tër proceseve që
shërbejnë për një menaxhim dhe funksionim më të mirë të shërbimeve që ofrohën në një
bibliotekë, është përshkruar në kapitullin më poshtë.

2.1 Objektivat
•

Përshkrimi i teknologjisë RFID, në raport me teknologjitë paraprake

•

Krahasueshmëria e teknologjisë RFID më atë të Barkodeve

•

Organizimi i bibliotekave konform teknlogjisë RFID

•

Propozimi i një sistemi duke u bazuar në një rast studimi

3
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SHFLETIMI LITERATURES

RFID (Radio Frequency Identification) është teknologjia e fundit që po përdoret në biblioteka në
sistemet e menagjimit të saj si dhe për zbulimin e vjedhjeve. Ndryshe nga sistemet EM (Elektromagnetics) dhe RF (Radio Frequency), të cilat janë përdorur në biblioteka për dekada të tëra,
sistemet bazë të RFID-së që bibliotekat filluan t’i implementojnë në fund të viteve 1990 jo
vetëm që zbulojë largimin e paautorizuar të materialeve bibliotekare dhe vjedhjet që ndodhin,
por shpejtësia e stafit për të ngarkuar (charge) dhe shkarkuar (discharge), thjeshtojnë dhe
shpejtojnë vetë-ngarkimin dhe vetë-shkarkimin, mbështesin inventarizimin elektronik dhe
kërkimin në rafte, si dhe ndërfaqe me sistemet e trajtimit të materialeve. Termi përshkrues –
sistemet e ndjekjesë së invërtarit, është zbatuar për sistemet e RFID-së, por kjo nuk është ende në
përdorim të gjerë në komunitetin bibliotekar. Nga mesi i 2007, rreth 600 biblioteka me më
shumë se 850 artikuj në mbarë botën kanë qenë duke përdorur sisteme RFID. Këta numra, të
paktën ishin katërfishuar nga mesi i 2011-tës, sipas përfaqësuesve të disa kompanive.

3.1 Historiku i teknologjisë RFID
Në përgjithësi thuhet se rrënjët e teknologjisë së identifikimit përmes radio frekuencave janë
qysh në Luftën e Dytë Botërore, përkatësisht në vitin 1945. Historia me të vërtetë ka filluar të
vijë në jetë kur teknologjia radio frekuenca është përdorur për të identifikuar objekte në mënyrë
pasive.
Eksperimentet e para me radio frekuenca të përdorura në këtë mënyrë janë kryer nga Robert
Watson-Watt i cili shpiku radarin. Ky sistem ka përdorur një marrës/transmetues të vetëm i cili
transmeton një sinjal të lartë të energjisë, dhe avioni në mënyrë passive ka reflektuar prapa një
sasi të vogël të radio energjisë e cila është pranuar nga marrësi në sistemin e radarëve.
Radari ka shërbyer vetëm për të identifikuar praninë e një objekti, por nuk jepte hollësi në lidhje
me të, pavarësisht nga madhësia e tij. Ishte me rëndësi të veçantë për të qenë në gjendje të
identifikojnë një avion, për të parë nëse ai ishte "mik apo armik” në kohë lufte. Një transponder u
vu në çdo avion dhe kur nga një stacion tokësor merrej në pyetje (interrogated), ajo u përgjigjej
me një kod për të identifikuar atë. Kjo është baza e një sistemi RFID.
4

Deri më 1973 nuk pati përdorim të madhë të kësaj teknologjie, përderisa në këtë vit filloi të
pantentohej në shumë fusha. Mario W. Cardullo pretendon se ka marrë patentën e parë në SHBA
për një etiketë aktive RFID me memorje të mbishkrueshme (rewritable) më 23 janar 1973. Pastaj
një sipërmarës mori një patentë për një transponder pasiv që e përdori për të zhbllokuar një derë
pa çelës.
Këto sisteme vazhduan të zhvilloheshin në departamente të ndryshme duke përfshirë edhe
bujqësinë (për ndjekjen e kafshëve), ndjekjen e materialeve nukleare, pastaj deri në vitin 2000 u
zhvilluan edhe sisteme që përdorin teknologjinë e frekuencave të ulta (LF) 125kHz, frekuencave
të larta (HF) 13.56MHz dhe frekuencave ultra të larta (UHF) 2.5GHz.

Teknologjia RFID UHF mori një të rritur të madhe në vitin 1999, kur Uniform Code Council,
EAN International, Procter & Gamble dhe Gillette vënë fonde për të krijuar Qendrën Auto-ID në
Institutin e Teknologjisë në Massachusetts. Dy profesorë atje, David Brock dhe Sanjay Sarma,
kishin bërë disa kërkime për mundësinë e vendosjes së kostos më të ulët në etiketat RFID, në të
gjitha produktet e bëra për tu ndjekur përmes zinxhirit të furnizimit.
Ideja e tyre ishte për të vënë vetëm një numër serial për një etiketë, për të mbajtur çmimin poshtë
(do të ishte më ekonomike prodhimi i një mikroçipi të thjeshtë ku ruhën shumë pak informacione
në të, se sa një çip më kompleks por më më shumë memorie). Data e shoqëruar me numrin serial
në etiketë, do të ruhet në një bazë të dhënash që do të jetë e çasshme në Internet.

Ndërmjet viteve 1999 dhe 2003, Qëndra Auto-ID fitoi mbështetjen e më shumë se 100 kompani
të mëdha të end-userave, e përkrahur edhe nga Departamenti i Mbrojtjës në SHBA dhe shumë
shitës kyçë të RFID. Ajo hapi laboratorë kërkimorë në Australi, Britani të Madhe, Zvicër, Japoni
dhe Kinë. U zhvilluan dy protokolle ndërfaqësorë ajror (Klasa 1 dhe Klasa 0), skema e
numërimit Electronic Product Code (EPC), dhe një arkitekturë e rrjetit për të shikuar të dhënat e
shoqëruara me një etiketë RFID në internet. Teknologjia është licencuar nga Uniform Code
Council në 2003, dhe ky Këshill krijoi EPC-në globale, si një ndërmarrje të përbashkët me EAN
International, në treg të teknologjisë EPC. Qendra Auto-ID ka mbyllur dyert e saj në tetor 2003,
dhe përgjegjësitë e saj kërkimore ishin që të kalojë në Laboratorët Auto-ID [1][2].
Në vazhdim është paraqitur një figurë ku tregohet evoluimi i kësaj teknologjie në dekada.
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Table 1 - Evoluimi i teknologjisë RFID në dekada

3.2 Çka është teknologjia RFID ?
RFID teknologjia është përdorimi pa tela (wireless) dhe pa kontakt vizual (contact-less) i radiofrekuencave të fushës elekromagnetike për transferimin e të dhënave, për qëllime të identifikimit
automatik dhe ndjekjës së etiketave që janë të bashkangjitura në objekte [3]. RFID është në
përdorim kudo rreth nesh.
Disa nga aplikimet më të njohura në ditët e sotme janë:
•

Menaxhimi i aseteve

•

Transporti dhe logjistika

•

Qasja e kontrollit

•

Sistemet e invertarit

•

Ndjekja e produkteve

•

Pagesat e transportit

•

Ndjekja e IT asetëve

•

Menaxhimi i lavandërive
6

•

Marketing interkativ

•

RTSL(Real Time Location System)

•

Në bujqësi

•

Në udhëtime

•

Në shëndetësi

•

Në biblioteka, si dhe në shumë fusha të tjera kudo.

3.3 Komponentet e sistemit RFID dhe parimi i punës
Një system bazë RFID është i përbërë nga tre module: tagju apo etiketa (Tag), lexuesi (Reader)
dhe antena (antenna).
Një etiketë RFID është i përbërë nga një element bashkues dhe një çip, dhe çdo etiketë ka një
kod elekronik të veqantë, të bashkangjitur në objektin të përdorur për identifikim.
Lexuesit RFID janë paisje që përdorën për të tërhequr dhe për të shkruar informacionet në RFID
etiketa. Ekzistojnë lexues të lëvizshëm (handheld) dhe të palëvizshëm apo fiks (fixed readers).
Lexuesit e lëvizshëm janë të projektuar që të veprojnë sikurse skanerat e barkodeve dhe lexuesit
e palëvizshëm janë të montuar që të lexojnë etiketat automatikisht, sapo të kalojnë artikujt afër
tyre.
Antenna emiton radio sinjale për të aktivizuar etiketën dhe të lexojë dhe shkruaj të dhënat në të
[3].

Figure 1- Elementet e një sistemi RFID
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Siç shihet edhe nga figura, një lexues bartë energjinë të transponderi duke emituar valë
elekromagnetike nëpërmjet ajrit. Një transponder përdorë energjinë RF për tu ngarkuar (charge
up) si dhe pranon sinjalin e të dhënave dhe përgjigjet në përputhje me rrethanat. Lexuesi pranon
përgjigjjën e transponderit dhe e dërgon atë të një host kompjutër ose ndonjë paisje të jashtme,
me anë të linjave të saj të kontrollit [4].
Në aplikimet praktike të teknologjisë RFID, etiketa është e bashkangjitur në një objekt që
përdoren për të identifikuar atë, kur ai kalon përgjatë zonës ku lexuesi mund të lexojë, etiketa
dhe lexuesi krijojnë lidhjen nga radio sinjali, etiketa dërgon informacionin tek lexuesi, të tillë si
një kod unik dhe të dhëna të tjera të ruajtura në të, lexuesi i pranon këto informacione dhe i
dekodon ato, dhe pastaj i dërgon ato tek një host komjutër, dhe kështu për të përfunduar të gjithë
përpunimin e informacionit [4].

3.4 RFID dhe Barkodet
Teknologjia e identifikimit përmes Barkodeve nuk është diqka e re në sistemet e menagjimit të
bibliotekave. Por RFID mund të jetë ende e panjohur për shumicën e njerëzve në këtë fushë edhe
pse aplikimi i saj në fusha të caktuara është përdorur gjerësisht.
Dallimi më i madh në mes barkodit dhe RFID është se barkodi skanon një etiketë të shtypur me
lazer optik për të identifikuiar objektin ndërsa RFID i skanon etiketat duke përdorur sinjalet e
radio frekuencave [5].
Duke përdorur teknologjinë RFID në biblioteka, një mikro-çip(etiketë) mund të ngjitët në
artikull. Mikro-çipi automatikisht mund të dërgoj të dhëna si një numër serial në skaner, ku nuk
do të kërkojë aq shumë skanim manual sa teknologjia e barkodit.
RFID mund të zvogëlojë koston e mirembajtjes dhe të përmirësoj efikasitetin e menaxhimit në
përgjithsi të të gjitha proceseve brenda bibliotekave, prandaj gjithnjë e më shumë njërëz
mendojnë se teknologjia RFID mund të zëvendësojë teknologjinë e barkodeve.
Dallimet më të mëdha të tipareve të RFID-së dhe Barkodeve mund të shihet në tabelën që vijon
[5].
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Table 2 - RFID vs. Barcodes

3.5 Avantazhet e përdorimit të Teknologjisë RFID
Disa nga avantazhet më të njohura të teknologjisë RFID janë si më poshtë:
•

Kjo teknologji ofron besueshmëri të lartë

•

Etiketat kanë jetëgjatësi më të madhe se sa barkodet sepse asgjë nuk bie në kontakt me to

•

Shpejtësi të lartë inventarizimi. Avantazh unik i sistemeve RFID është aftësia e tyre për
të skanuar libra në raftet pa i nxjerrë ato jashtë tyre për ti skanuar

•

Shpejtësi në ngarkim / shkarkim (charging / discharging). Përdorimi i RFID zvogëlon
sasinë e kohës së nevojshme për të kryer operacione të qarkullimit

•

Trajtimi Automatik i Materialeve. Një tjetër kërkesë e teknologjisë RFID është trajtimi
automatik i materialeve. Kjo përfshinë transportues dhe sistemet e klasifikimit që mund
të lëvizin materiale bibliotekare dhe t’i klasifikoj ato në kategori, në shporta të ndryshme
ose mbi karroca të veçanta.

•

Operacione qarkullimi me kalime të shpejta. Përdorimi i RFID zvogëlon sasinë e kohës së

nëvojshme për të kryer operacione të qarkullimit
•

Check-in dhe Check-out është më i lehtë për klientët
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•

Mbyllja (locking) e të dhënave. I mbron të dhënat nga modifikimet e paqëllimta apo
ndërkombëtare, nga një entitet me një lexues RFID [7].

3.6 Disavantazhet e Teknologjisë RFID
Disa nga disavantazhet e teknologjisë RFID janë:
•

Kosto e lartë. Disavantazhi kryesorë i teknologjisë RFID është kostoja e saj e lartë në
krahasim me barkodet

•

Reduktimi i detyrave të stafit. Me automatizimin e shumë detyrave të stafit, është e
mundur që një reduktim në staf të mund të pasojnë

•

Mungesa e ndërveprimit. Etiketat nga një shitës nuk janë të ndërveprueshme me ato të
një tjetër shitësi edhe nëse i njëjti prodhues etiketash është përdorur nga të dy. Kjo është
për shkak të mungesës së një standardi të modelit të të dhënave.

•

Cenueshmëria (Vulnerability) për kompromis

•

Largimi (removal) i etiketave të ekspozuara

•

Problemet e senzorëve në dalje. Përderisa lexuesit me rreze të shkurtër të përdorur për
ngarkimin dhe shkarkimin e qarkullimit, dhe inventarizimi mund të lexoj etiketat më
shumë së 100% të kohës, përformanca e sensorëve dalëse është më problematike

•

Mbyllja e të dhënave. Zakonisht merr disa kohë shtesë dhe paraqet kompleksitetin në
procesin e programimit të etiketës [7].

3.7 Rregullorja dhe standardizimi i teknologjisë RFID në biblioteka
Standardet për RFID në bibliotekat janë thelbësore sepse materialet e bibliotekës nuk përdoren
vetëm nga biblioteka, por edhe nga të tjerët nëpërmjet huazimit te librave ndërbibliotekare.
Standardet e përbashkëta do të bëjn të mundur që të qarkullojnë artikuj të huazuar, pa futur
informacione manualisht. Nëse shitësit e hardware-ve dhe software-ve te RFID-së, mund të
furnizojnë me produkte të standardizuara ndërkombëtarisht, atëherë kostoja e tyre do të
zvogëlohej. Janë krijuar standarde të ndryshme në vende dhe kontinente të ndryshme. Paisjet e
ndryshme, që u perkasin shteteve të ndryshme, nuk mund të punojnë apo ta njohin njëra tjetrën
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në qoftë se nuk janë të prodhuara me standarde të njejta. Disa nga standardet relevante për
bibliotekat me sisteme RFID janë: ISO 15693, ISO 18000-3, SIP2, NCIP, dhe ISO 28560. [8]
ISO 15693 – Eshte nje standard nderkombetar qe percakton karakteristikat fizike, nderfaqe te
kondicionuar, dhe protkollin e komunikimit per etiketat RFID. Ai merret me nderfaqen ne mes
etiketave dhe software-ve te lexuesit. ISO 15693 Operon ne frekuence te larte prej 13,56 Mhz
dhe ofron nje distance maksimale te lexueshmerise prej 1,5 metra (rreth 59 inc). Pothuajse te
gjitha produktet RFID, duke Perfshire te gjitha ato qe perdoren per Aplikimin RFID te
bibliotekes jane ne perputhje me kete standard.

ISO 18000 3 - Përputhshmëria me ISO-18000-3, një standard ndërkombëtar, do të thotë se një
etiketë pasive read/write operon në brezin frekuencor 13.56 MHZ, por i kufizuar në një brez prej
24 inç. Të gjitha etiketat RFID në bibliotekë janë në përputhje me këtë standard. Çdo shitësi
vendos për numrin dhe funksionin e blloqeve të të dhënave të etiketave të saj. Përderisa kjo
lehtëson ndjekjen në nivel artikulli, ajo nuk siguron ndërveprimin midis etiketave te shitësve të
ndryshëm.

SIP2 - SIP2 (Standard Interchange Protocol) është faktikisht standard i zhvilluar nga 3M që e
bën të mundur një stacion të vetë-ngarkimi (self-charging) ose sistemin RFID për të komunikuar
me një sistem të integruar bibliotekar. Kjo bën të mundur për të verifikuar se pronari është një
huamarrës i vlefshëm dhe nuk ka tejkaluar ndonjë nga kufijtë e bibliotekës të përcaktuara në
huamarrje. Informacioni check-out / check-in është kaluar pastaj në mes të RFID-së dhe
sistemeve të integruara bibliotekare. SIP2 është gradualisht duke u zëvendësuar nga NCIP, një
standard i zhvilluar nga Organizata Kombëtare e Standardeve të Informacionit (NISO
Circulation Interchange Protocol Z39.83). Megjithatë, 3M ishte duke punuar në SIP3 në fund të
tremujorit të dytë të 2011.

ISO 28560 - është një standard ndërkombëtar tre-pjesësh që u botua në tremujorin e dytë të vitit
2011, është thelbësor për ndërveprim në mes të sistemeve RFID. Standardi parashikon formatin
për etiketat RFID të bibliotekës. Në mënyrë të veçantë, pjesa e parë e këtij standardi përshkruan
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modelet dhe elementet e të dhënave, ndërsa Pjesa e dytë dhe e tretë të sigurojnë për dy opsione
për kodimin e të dhënave mbi etiketa. ISO 28560 kërkon përputhshmërinë me ISO 18000-3. [8]

3.8 Implementimi i Teknologjisë RFID
RFID është një hap përtej teknologjisë së njohur të barkodit që është e aftë për të mbajtur të
dhënat e një inventari prej 300,000- kodesh dhe një bazë të konsumatorëve rreth 30.000-persona.
Vendosja e një etikete RFID në të gjithë librat e bibliotekës, do të përmirësojë aftësinë e
klientëve tanë dhe anëtarë të stafit për të identifikuar, gjetur, shikuar më shpejtë dhe më saktë
librat që duam dhe materiale të tjera. Kur përdoret me kasa skanimi me vetësherbim dhe pajisje
të klasifikimit (sorting), RFID do të përmirësojë të gjitha proceset e përfshira. Sistemi RFID ka
nevojë për blerje të një furnizimi të madh të etiketave dhe të pajisjeve të nevojshme për të
aktivizuar ato. Në këtë mënyrë eleminohen pagesat për kohën shtesë të stafit apo punëtorët e
përkohshëm për të kryer punën. Projekti i etiketimit ka nevojë për shumë orë punë në fillim që
japin rezultatet e tyre në fund kur sistemi RFID aktivizohet duke ulur ndjeshëm kostot e
bibliotekës [10].

Sipas [11], është përshkruar implementimi i teknologjisë RFID në bibliotekat e Egjiptit. Ku
brenda kësaj teme është diskutuar tranzicioni nga shirita elektromagnetik, tek teknologjia
barkodeve e me pastaj tek teknologjitë më të avancuara, gjëgjësisht në RFID. Kjo teknologji
është implementuar nga vitet e 2000, duke evituar shumë mangësi të teknologjive paraprake, siq
ishte rasti i humbjeve të librave. Në Egjipt ka raste të ndryshme të implementimit të teknologjisë
RFID, nëpër disa biblioteka të njohura nga më të mëdhat. Sipas [11], edhe implementimi i RFID,
ka patur vështiresitë e veta inicuese, por që më pastaj ka filluar se fuksionuari bazuar në
avantazhet të cilat i ofron, sidosmos në centralizimin e menaxhimit të shërbimeve brenda
biblotekës.

Punimi i dytë sipas [12], ka për qellim që të gjej nese teknologjia RFID ofron ndonjë përfitim
domëthënës në menagjimin e bibliotekave në krakasim me barkodet dhe se si këto përfitime
(benefite) reflektojnë në kënaqjen e konsumatorit.
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Ky rast studimi është bërë në bibliotekën Helsinki City Library ku është e implememtuar
teknologjia e barkodeve,si dhe asaj Turku City Library ku është implementuar teknolgjia RFID.
Nga anketat e vizitorëve të këtyre bibliotekave mund të nxjerrim se definitivisht vizitorët janë
shumë më të kënaqur në bibliotekën ku është implementuar teknologjia RFID, për arsye që
tashmë i dimë. Pra sipas [12], vizitorët preferojnë të kryejn preoceset e huazimeve të libtave vet,
përmes proceseve me teknologjinë RFID sesa të ndihmohën nga shërbyesit e bibliotekës dhe të
presin në radhë si për huazim ashtu edhe kur i kthejnë librat.

Sipas [13], përshkruhet përdorimi i teknologjisë RFID në biblioteka të vogla, ku si rast studimi
është mar biblioteka e universitetit të Transilvanisë. Ai paraqet shqetsimet në lidhje me
zhvillimin e një sistemi mekatronik me aplikim automatizimin dhe menagjimin e bibliotekave të
vogla. Sistemi i propozuar siguron një kombinim të Koha Open Source sistemit të integruar me
teknologjinë RFID, në mënyrë që të ofroj një zgjidhje sa më ekonomike me aplikim sa më të
madh. Sistemi mekatronik i përdorur në një library moderne përbëhët nga librat me etiketa,
lexuesit, server për menagjim qëndror dhe sistemi i integruar i bibliotekës. Koha është një sistem
i integruar i menagjimit të librarive i zhvilluar nga veglat open source si Perl, MySQL dhe
Apache që do të përdoret në sistemin Linux dhe e përdor telnet-in për të komunikuar me degët e
tjera. Ky softver është prodhuar në vitin 2000 dhe ka qen shumë i sukseshëm e që është përdorë
në shumë shtete në Amerikë, Kanada dhe Evropë.

Duke u nisur nga këto punime dhe duke i parë vështiresitë e shumta që kanë kaluar bibliotekat e
ndryshme në të gjithë botën, mund të vijmë në një përfundim se për implememntimin e
teknologjisë RFID në bibiotekën e universitetit tonë, do ta kemi shumë më të lehtë sepse nuk do
të kalojmë në të njejtat vështirësi.
Këtë gjë na bën të mundur edhe zhvillimi teknologjik i cili po ecen me hapa të mëdhenjë, dhe se
në krahasim me vitet në të cilat janë implementuar në bibioteka të ndryshme nëpër botë, në
vendin tonë pasi jemi në vitin 2015/16 dhe teknologjinë e kemi me të avancuar, shpresoj se do të
këtë sukses dhe do të na lehtesoj shërbimet e shumta që na duhen brenda bibliotekës.
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3.9 Sistemi i menaxhimit të bibliotekës
Sitemin e menaxhimit të bibliotekës me anë të RFID-së do ta ndajmë në katër faza:
•

Library Security System - Sistemi i sigurisë se bibliotekës

•

Support Library Circulation - Mbështetje e qarkullimit të biblotekës

•

Self Check-in/Check-out - Auto skanim / shitje

•

Smart and Quick Inventory - Inventar i shpejtë dhe intelligjent

Figure 2 - Sistemi i menaxhimit të bibliotekës me anë të RFID-së

3.9.1 Sistemi i sigurisë së biblotekës

Faza e veprimit: Duke përdorur etiketat RFID zëvendësojmë elementet e sigurisë EM me rreze
Faza e aksionit: zbulimin e radiofrekuencave, nuk ka alarme të rreme
Paisjet dhe pjesët e nevojshme:
•

Etiketa RFID

•

Porte skanimi kundër vjedhjes - Zbulon etiketat RFID në libër dhe tregon gjendjen e saj
(e shitur, në magazinë, në rafte etj..) kur sistemi i alarmit SAS (System Alarm Security)
është i aktivizuar
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•

Paisje për elementet e sigurisë - Aktivizon ose deaktivizon parametrat e sigurisë të
etiketave RFID

3.9.2 Mbështetje e qarkullimit të biblotekës

Faza Veprimi:
•

Përdorimi i etiketave RFID zëvendëson barcodet në procesin e qarkullimit.

•

Lejon aksesin e librit me etiketën RFID ose daljen e tij kur ky liber është marrë hua.

Faza e synimit: Përfitimet për biblotekën
•

Planifikim më i mirë i hapsirës

•

Përmirëson shërbimin ndaj klientëve

•

Përshpejtohen hyrje – daljet e librave

•

Lejon uljen e kohës së pritjes në radhë

•

Ofron privatësi për përdoruesit e librave

Pajisjet dhe pjesët e nevojeshme:
•

Counter Station- Paisje skanimi (Lejon procesin e hyrje – daljes së librave dhe aktivizon
ose deaktivizon sistemin e sigurisë SAS tek etiketa RFID)

•

Book-Drop - Indoor or Outdoor. Pasi lexuesi kthen librin në biblotekë, libri skanohet dhe
kthehet në gjendjen e tij të mëpareshme të sigurisë SAS

•

Remote Book-drop – Distancat e largëta nga libraria, lejojnë një kontroll më të mirë gjatë
kthimit të librit

•

Sorting station –Stacioni për klasifikimin automatik të librave të kthyer

3.9.3 Auto skanim / shitje

Faza e veprimit: I lejon pronarët të merren me proceset e hyrje / daljeve të bibliotekave.
Faza e synimit:
1. Perfitimet për bibliotekën:
•

Përshpejton hyrje / daljet e librave

•

Liron stafit për ti shërbyer më mirë klientët
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•

Planifikim më të mirë të hapsirës bibliotekare

2. Perfitimet e klientëve:
•

E lehtë për përdorim: librat mund të lexohen nga çdo anë (orientim)

•

Zvogëlon kohën e pritjes në radhë

•

Ofron privatësinë e klientëve

Pajisje dhe pjesë të nevojshme:
•

Self Check Station - kryen procesin e self check-in dhe check-out dhe aktivizon dhe
deaktivizon sistemin EAS

•

Book-Drop, Indoor or Outdoor – pasi klienti ta lëshojë librin në këtë stacion, ID-a e librit
kontrollohet dhe ndizet sistemi EAS në të njejtën kohë

•

Remote Book-drop – në distanca të largëta nga biblioteka, sigurohet mbrojtje më e mire e
kthimit te librit

•

Sorting station – klasifikimi i librave të kthyera në mënyrë automatike apo manuale

3.9.4 Inventar i shpejtë dhe inteligjent
Faza e Veprimit: Kontrollimi dhe inventarizimi me anë të sistemit RFID duke përdorur skaner
të levizshëm (portativ) dhe kompjutër.
Faza synuar:
•

Inventarizimi i shpejtë

•

Identifikimi i materialeve të vendosura gabim në rafte

•

Kërkimi i disa materialeve

Pajisjet dhe pjesët:
•

Lexues skaner RFID i lëvizshëm (Portabel)

•

Kompjuter Laptop - apo PDA

•

Software për inventarin dhe kërkimin e librave
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3.10 Arkitektura e një sistemi RFID ?
Ne vazhdim është dhënë një arkitekture e mundshme që do te aplikohej për një menaxhim me të
mirë te sistemeve bibliotekare.
Elementet kryesore pa të cilat nuk do të mund të funksiononte një sistem RFID i një biblioteke
që kalon nga barkodet tadicionale në teknologjinë bashkohore RFID, elementet / paisjet për
dixhitalizimin e saj dhe funksionimin janë dhënë në vazhdim.
3.10.1 Etiketat (Tags)
Një etiketë RFID është hallka më e rëndësishme në çdo sistem RFID. Ajo ka aftësinë për të
ruajtur informacionin në lidhje me artikullin e veçantë me të cilin ajo është e bashkangjitur, është
e rishkrueshme pa pasur nevojë për kontakt ose të shikohen me sy. Të dhënat brenda një etikete
mund të sigurojnë identifikimin e një artikulli, te vërtetojne pronësinë, vendndodhjen origjinale
në magazinë, gjendjen e tij reale dhe historikun e tij.
Etiketat RFID përbëhen prej një qarku të integruar dhe një antenë të kombinuar për të formuar
një transponder. Në figurën e mëposhtme janë paraqitur disa lloje të etiketave.

Figure 3 - Disa lloje te etiketave

Etiketat RFID mbledhin energji për të vepruar nga një fushë radiofrekuencore (RF) të
transmetuara nga një lexues frekuencash, prandaj ato nuk kanë nevojë për një bateri. Kur etiketa
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merr energjinë e duhur nga një transmetues i caktuar i vendosur diku ose i levizshëm, ateherë kjo
(etiketa) e kthen informacionin e ruajtur në mënyrë që elementi me të cilin është e bashkangjitur
mund të gjendet lehtë. Çipi gjithashtu ka një "multi-funksion për të lexuar", që do të thotë se disa
etiketa mund të lexohet në të njëjtën kohë. Etiketat RFID janë projektuar posaçërisht për t’u
vendosur në paisjet e bibliotekës, duke përfshirë libra, CD, DVD dhe kaseta.

Figure 4 - Sistemi RFID në librari- Etiketat

Ajo është e hollë, fleksibile dhe në këtë mënyrë mund të vendoset në mes letrës dhe pjesës së
plastifikuar të librit(në këtë rast). Në mënyrë të veçantë mund të ngjitet në libra dhe të jetë
plotësisht një etiketë e padukshme.

Përfitimet kryesore:
•

Nuk ka linjë vizioni të nevojshme (no line of sight needed)

•

Lejon daljen (check-out) dhe kontrollin e disa artikujve, në të njëjtën kohë

•

Informacion i bashkangjitur direkt me produktin

•

Kryen si identifikimin ashtu dhe ndalon vjedhjen në një operacion të vetëm

•

Ka në dispozicion forma dhe madhësi të ndryshme

•

Eshte në gjendje të identifikojë çdo llojë materiali

•

Përshpejton skanimin dhe identifikimin
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3.10.2 Karakteristikat e nje Etiketa RFID per Libra
Tipi

Shkruan/lexon pa kontakt

Frequenca që Funksionon

13.56 MHz. (HF-High Frequency).

Kapaciteti

1024bit

Te dhena mbi Tipin e
Kodifikimit

Proprietary to Philips RM900 reader module

Perdorimi

Ticketing, Library Management, anti-counterfeiting

Kodifikime Standarte

Electronic label application, Electronic Article Surveillance

Fusha e Skanimit

3-8 cm (Depends on the Reader capabilities)

Multi-Detection

Yes

Sasia Max . e skanimit

30 labels/sec

Permasat

147 mm x 18 mm

Materiali

substrate – paper, synthetic paper or PET

Ngjyra

White – can be silk screened or offset printed on PVC side

Pesha

0.5 g

Pronësia

Proprietary to Philips hardware

Rregullorja

ISO 15693-2, -3
Aprueba de Agua y Polvo
Resistance to immersion in salt water, alcohol, oil, 10% HCL,
Ammonia =

Te dhënat operative

Shock – Dependant on packaging
Vibration – Dependant on packaging
Temperature – Storage –40 °C to 85 °C
Operating -25 °C to 70 °C
Table 3 – Karakteristikat e një Etikete RFID për Libra (Shembull)
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3.10.3 Vendosja e etiketave në invertarin e bibliotekës
Fiksimi apo vendosja e etiketave në dokumente duhet të bëhët në fillim të implementimit të
teknologjisë. Konvertimi i artikujve nga barkodet ekzistues, duke përfshirë edhe fiksimi
(vendosjën) e etiketave në materialet bibliotekare, merr 15 - 30 sekonda për artikull në varësi nga
sasia e informacionit të shtuar në etiketa dhe aftësia e personit që bënë vendosjën e etiketave
(tagging). Etiketat e para-programuar, të cilat përdoren për blerje të reja në bibliotekat që duan
vetëm numrat e identifikimit të etiketave, marrin edhe më pak kohë, sepse ato nuk përfshijnë
skanimin e barkodeve ekzistuese. Shpejtësia e konvertimit mund të rritet duke e ndarë
përgjegjësinë për shkarkimin dhe zëvendësimin e materialeve bibliotekare, konvertimin e
barkodeve, dhe duke i futur etiketat ndër të paktën tre persona. Pothuajse të gjitha bibliotekat
etiketojnë blerjet e reja si pjesë e procesit të katalogimit, megjithatë, bibliotekat që kanë përjetuar
humbje të materialeve të papërpunuara të bibliotekave nga shërbimet teknike, mund të
konsiderohen duke bërë etiketimin (tagging) në kohën e blerjes.
Dispozitat për të lexuar barkodet ekzistuese në dokumente mund të bëhen, dhe të dhënat e
kërkuara në dokumnete mund të shkarkohen nga bashkëveprimi më bazën e të dhënave aktuale
dhe mund të shkruhen në etiketa të reja. Etiketat mund të jenë mbi-shtresore me shirita ngjitës që
përmbajnë logon e bibliotekës apo institucionit, për një kohë më të gjatë.

3.10.4 Software për Inventarin dhe Kërkimin e librave
Stafi ndihmon në shërbime të tilla si libra me çera, kthimin, etiketimin, klasifikim e tyre etj..Ajo
është e ngarkuar me modulin per armatosjen / çarmatosjen (arming/disarming module), modulin
e etiketimit (tagging module) dhe modulin e klasifikimit (sorting module). Moduli per
armatosje/çarmatosje i lejon EAS-së (Electronic Article Surveillance) që brenda etiketave të
materialit bibliotekar që do të vendoset/ rivendoset (set/reset) ashtu që të shkaktojë /apo te mos
shkaktojë (trigger / not trigger) alarmin e portës EAS. Kontrollimi i materialit bibliotekar me anë
të sistemit EAS është i lehtë. Stafi i vendosë artikujt te lexuesi dhe sheh për t’iu shfaqur
informacioni i ruajtur brenda etiketës si dhe statusi i EAS-së. Disa shembuj të instalimeve janë
dhënë në figurën më poshtë.
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Figure 5 - Shembuj të instalimit të softverit për invertar dhe kërkim të librave

Së bashku me Modulin e Qarkullimit nga Softwarin i Menaxhimit të Sistemit të Bibliotekës, ky
stacion përdoret për shërbimet e mëposhtme:
•

Redaktimi dhe përditësimin e të dhenave të inventarit

•

Shtimin dhe fshirjes të të dhënave nga inventari

•

Administrimin e librave të dhënë me çera për disa klientë të veçantë

•

Menaxhimi i gjobave të shkaktuara nga klientët

•

Aktivizimin / deaktivizimin e etiketave për sistemin EAS brenda materialit biblotekar

•

Regjistrimi i materialit të ri të bibliotekës

•

Rendit artikullin në përputhje me degët, kategoritë dhe numrin e tyre

•

Tiparet e këtij stacioni varen nga moduli i ngarkuar nga Softwari i Menaxhimit të
Biblotekave

Përfitimet kryesore:
•

Ofron shërbimet e klientëve në Vlerën e Shtuar në vend të rutinës së përditshme manuale

•

Kryen kontrollonin-brenda / jashtë në media për ata klientët të cilët nuk zgjedhin të
përdorin sistemin e vetë shërbimit

•

Ndihmon klientët që kanë nevojë për ndihmë nga stafi

21

3.10.5 Portat e Detektimit - Detection Gates
EAS porta është anti-vjedhje pjesë e RFID Sistemit të Menaxhimit të Bibliotekës duke përdorur
të njëjtat etiketa RFID që janë të ngulitura në artikujt e bibliotekës. Çdo linjë (lane) është në
gjendje për të gjetur artikuj në distancë rreth një metër dhe do të shkaktojë sistem alarmi kur një
objekt i pa-huazuar ka kaluar përmes tyre. Alarmi do të ndizet dhe dritat mbi portën do të
shëndrisin posa klienti të kalojë përmes me materialin bibliotekar të pa-huazuar. EAS porta
kundër-vjedhjes është përdorur për të zbuluar etiketat RFID që janë të pajisura me EAS
(Electronic Article Surveillance). Ajo mund të zbulojë etiketat RFID brenda një game prej një
metër pa ndërhyrje të artikujve magnetike, me zbulimin e etiketave të armatosura RFID, alarmi
në portë do të ndizet. Ajo e ka mundësinë që të ndezë një kamerë për të regjistruar klientët që
shkaktojnë alarm në stacionin mbikqyres. Natyrisht se dizajni i portave nuk është i njejtë, varet
nga prodhuesit, por funksioni i tyre duhet të jetë i njejtë. Në figurën më poshtë janë paraqitur
disa pamje te portave detektuese.

Figure 6 - Pamje të portave detektuese

Zbulimi i vjedhjes është një tipar integral i çipit në kuadër të etiketës. Kjo është një teknologji në
vete, e cila vepron në mënyrë të pavarur nga baza e të dhënave të bibliotekës.
Karakteristikat e portave detektuese janë:
•

Të zbulojë EAS etiketat RFID të armatosur

•

Zbulimin e Multi-artikujve
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•

Te jetë në gjendje të integrohen kamera me portën (Opsionale)

•

Te jetë në gjendje të integrohet me stacionin e mbikqyrjes (Opsionale)

Përfitimet kryesore:
•

Teknologjia e njejë është e nevojshme për të dyja, për inventarin dhe menaxhimin e
vjedhjes së bibliotekës

•

Stafi i bibliotekës janë të alarmuar menjëherë kur artikujt e pa-huazuar kalojnë nëpër
portat e zbulimit të vjedhjeve

•

Numri i klientëve që kalojnë nëpër portat është kapur nga një numërues në porta

•

zëri i alarmit mund të kontrollohet lehtësisht

3.10.6 Mjetet e Auto Skanimit - Self Check Station
Kasa Check-out është në thelb një kompjuter me një ekran me prekje dhe një lexues RFID, plus
një software i posaçëm për identifikim personal, librave dhe mjeteve të tjera që janë në
qarkullim. Pas identifikimit të klientit me një kartë identiteti të bibliotekës, një kartë me barcode,
ose me numër identifikimi personal (PIN), klientit i kërkohet të zgjedhë një veprim tjetër (checkout për një ose disa libra). Pas zgjedhjes se regjistrit të daljes, klienti vë librin (at) para ekranit
me lexues RFID, dhe ekrani do të tregojë titullin e librit, numrin ID të tij dhe (informacione të
tjera fakultative që mund të tregohet nëse dëshironi) të cilat janë kontrolluar nga administratori i
programit të menaxhimit. Në figurën më poshtë janë paraqitur pa vfgmjet e dy kasave të
ndryshme.
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Figure 7 - Pamje te mjeteve te auto skanimit

Klienti pastaj konfirmon se ai e ka përfunduar procesin e check-out dhe më pas shtypet një
faturë, duke treguar se cilat libra janë huazuar dhe datën e kthimit. Etiketa RFID në libër është
vendosur në gjendje të qetë dhe si rezultat nuk do të aktivizohet alarmi kur të kalohen portat
sinjalizuese.
Një pikë e rëndësishme për produktivitetin e bibliotekës është se i gjithë procesi është dukshëm
më shumë i shpejtë se sa sistemi i mëparshem me barcode dhe se sa sistemi me shirit magnetike,
prandaj radhët e gjata janë shmangur dhe janë të nëvojshme më pak ekipe skanimi për të kryer të
njëjtin proces.
Përfitimet kryesore:
1. Për bibliotekar:
•

Përshpejton librat në hyrje / dalje

•

Liron stafin për klientët më të mirë në shërbim

•

Planifikim më të mirë në hapsirë

•

Rrit normën e antarësimit

2. Për klientët:
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•

Lehtë për tu përdorur: librat mund të lexohen në çdo orientim

•

Zvogëlon kohën (queuing)

•

Mbrojtësit i ofron sigurinë

•

Inkurajon klientët të kthehen

3.10.7 Kthimi i librave – Book Drop
Libri mund të kthehet kudo, brenda ose jashtë bibliotekës. Lokacionet e mundshme të largëta
jashtë bibliotekës përfshijnë stacione treni, qendra tregtare, shkolla, etj. Kjo ofron fleksibilitet të
paparë dhe komoditet kur duam të kthejmë librat e bibliotekës në çdo kohë të ditës, edhe kur
biblioteka është e mbyllur. Natyrisht se dizajni i këtyre paisjeve nuk është i ngjajshëm, varet nga
prodhuesit, por funksioni i tyre duhet të jetë i njejtë. Në figurën më poshtë janë paraqitur pamjet
e llojeve të ndryshme të paisjeve për kthimin e librave te huazuara.

Figure 8 - Paisje per kthimin e librave te huazuara
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Klienti futë librin e bibliotekës në slot. Lexuesi kapë nënshkrimin elektronik dhe e dërgon në
sistemin e menaxhimit për anulimin e huamarrjes. Inventari i biblotekës përditësohet menjëherë.
Kjo është e mundur për shkak të lidhjes perfekte midis Sistemit të Menaxhimit të Biblotekës
RFID dhe sistemit informatik qëndrorë. Si pasojë e kësaj, përdoruesit që kanë arritur kuotën e
tyre të huamarrjes mund të fillojnë të marrin artikuj të tjerë.

Përfitimet kryesore
•

Mundësia për të kthyer librat gjatë orëve të lira

•

Koha e kthimi të librave mbyllet në mënyrë të menjëhershme

•

Biblioteka mund të shtojë kohën e kthimit të librave nëpërmjet sistemit RFID

•

Dizanjimi i kutisë ku kthehen librat është i asaj forme saqë libri nuk mund të merret
përsëri pasi është kthyer

3.10.8 Menaxhimi i Rafteve – Shelf Management
Menaxhimi i rafteve në biblotekë bën të mundur për punëtorët e saj, një detyrë më të lehtë,
gjetjen dhe identifikimin e artikujve në raftet. Ajo përbëhet kryesisht nga një skaner portativ dhe
një stacioni bazë.
Zgjidhja është projektuar për të mbuluar tre kërkesa kryesore:
• Kërko për libra të kërkuara posaqërisht
• Kontroll i Inventarit i të gjithë stokut të bibliotekës
• Kërko për libra të cilat janë mis-shelved

Të gjitha këto funksione kryhen nga një skaner portativ nëpërmjet shpinës së librave në raftet ku
janë vendosur për të mbledhur identitetin e tyre. Në një situatë mund të kontrolloni inventarin,
identitetet e mbledhura krahasohen me bazën e të dhënave në kompjuter dhe mund të gjenerohet
një raport mospërputhje, nëse është rasti. Në figurën më poshtë janë paraqitur pamjet e disa
llojeve të ndryshme të paisjeve per menaxhim të rafteve.
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Figure 9 - Paisje per menaxhim te rafteve

Në situata kur funksioni i kërkimit është i nevojshëm, qoftë për një artikull të veçantë ose një
kategori të veçantë, informacioni është futur për herë të parë në skaner portativ nga stacioni bazë,
dhe kur një artikull i huaj gjendet në rafte, një sinjal lajmëron punëtorin e biblotekës për këte
parregullsi.
Përfitimet kryesore:
1. Ndryshon procesi i inventarit
•

Nuk ka më prekje të librave me dorë (skaneri portativ mund të skanojë deri në
20 libra në sekondë)

•

Kursehet kohë edhe punëtorë

•

Sistemi është lehtësisht i përdorshëm.

2. I lehtë në përdorim:
•
•

Ka peshë të lehtë
Paisja lejon leximin e lehtë lartë dhe poshtë rafteteve.

3. Kursen kohën dhe resurset:
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•

Zbatuesit tregojnë një reduktim 75% në burimet njerëzore të nevojshme për
aktivitetet e menaxhimit në rafte.

3.10.9 Aparatet e konvertimit - Conversion Station
Mjetet e Konvertimit janë disa aparate që ndihmojnë stafin në shërbime të tilla si etiketimin dhe
në operacionet e sigurisë. Ky stacion konvertimi përdoret për të programuar etiketat RFID të
destinuara për materialet e reja apo ekzistuese të bibliotekës. Kjo është e dobishme kur kalohet
materiali i bibliotekës nga barcode tek pajisjet RFID. Në figurën më poshtë është paraqitur pamja
e një aparati për konvertim.

Figure 10 - Aparat per konvertim

Këto aparate janë përdorur për shërbimet e mëposhtme:
•

Konvertimin e barkodeve dhe programimin e etiketave RFID

•

Etiketat RFID printohen menjëherë

•

Përpunim i shpejtë dhe kosto më të ulët për çdo punë

•

E pajisur me ekran me prekje (touch), skaner optik për barcode dhe lexues RFID

•

Mundësojnë programimin apo riprogramimin e kujtesës së etiketave RFID
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•

Është operacion i pavarur dhe nuk ka nevojë të lidhet me Sistemin e Integruar të Librarisë

Stacioni i konvertimit përbëhet nga komponentët e mëposhtëm:
•

PC industriale me Windows 08/07

•

Ekran 15inch me prekje - touch

•

Tastierë dhe maus

•

Lexues RFID dhe Antenë

•

Letër për etiketat RFID

•

Barcode Skaner

Përfitimet kryesore:
•

Shpejtë dhe lehtë konverton barcodet në etiketa RFID

•

Konverton etiketat RFID në një sistem të thjeshtë

•

Proces i shpejtë - Ai është i lëvizshëm dhe i pavarur

3.10.10 Prodhimi i kartelave - Card Production

Ofron mundësin e prodhimit të kartave të identitetit për secilin klient të bibliotekës, në mënyrë
që të lehtësohet procesi i huamarrjes së librave / materialeve të ndryshme bibliotekare.

Figure 11 - Përbërësit për prodhimin e kartelave
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Përbërësit:
•

Printer kartelash - Printer Card (shtypje nga të dyja anët- Double Side)

•

Digital Webcam & Mbajtëse

•

Gama Mid RFID Reader / Writer

•

Kapje imazhi, Perpunim & Software për Printim

•

Kompjuter PC & Monitor

Përfitimet kryesore:
•

Kjo është mënyra më e mirë për të shërbyer klientët

•

Lidhja me Sistemin e Integruar të Bibliotekës drejtpërdrejt

•

Biblioteka mund të bëjë kartën e klientit në mënyrë të shpejtë dhe pa i sjellur klientet
fotot e tyre

•

Printimi i kartelave nga të dy anët e saj do përcaktojë bibliotekistin në printimin e kartës
së klientit pa ndryshuar anë të kartës.
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4

METODOLOGJIA

Për të arritur objektivat e lartëcekura janë përdorur metoda si shfletimi i literaturës ekzistuese për
të arritur objektivën e identifikimit të problemit në mes teknologjive, tradicionales dhe asaj
bashkohore. Gjithashtu po e njejta metodë, shfletimi i literatures, është përdorur për të vendosur
se cilat praktika të menaxhimit duhet implementuar për evitimin e problemeve në menaxhimin
dhe digjitalizimin e bibliotekave.

Pastaj me anë të metodës krahasuese siç e kemi paraqitur tek tabela: Krahasueshmëria në mes të
RFID-së dhe barkodeve, jemi munduar të tregojmë përparësitë e përdorimit të teknologjisë RFID
në krahasim me Barkodet tradicionale duke treguar veçoritë e këtyre dy teknologjive si
shërbimet që kryhen përmes tyre, kualiteti i shërbimeve, nevoja e pamjes mes skanerit dhe
artikullit, kostoja, mënyrat e identifikimit të artikujve, skanimi i artikujve, e shumë të tjera të
cekura gjatë gjithë punimit.

Përmes rastit të studimit kam ardhur në përfundim të propozimit të një sistemi të ri duke e
përfshirë teknologjinë aktuale RFID.
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5

RASTI I STUDIMIT

Ekziston biblioteka e Universiteti për Biznes dhe Teknologji e cila ka mangësi në menagjimin e
librave dhe artikujve të tjerë të shumtë që ka në dispozicion për studentët e fakulteteve të
ndryshme që janë brenda tij. Disa prej mangësive që ka kjo bibliotekë janë : klasifikimi i librave
sipas fakulteteve, shërbimi i studenteve në kohë sa më të shpejtë, organizimi i artikujve, gjetja e
vendndodhjes së tyre, problemet me hapsirën dhe kohën, sasia e informatave për artikull, çështjet
e sigurisë, e të tjera.
Në mënyrë që të evitohën problemet aktuale të teknologjive paraprake si dhe të mundësohët
kryerja e punëve në një kohë më efikase pasi që koha për studentët është e vlefshme, atëherë unë
kam bërë propozimin që brenda institucionit të bejmë implementimin e teknologjisë RFID.
Përmes një arkitekture të paraqitur më poshtë mund të informoheni më hollsisht se cilat paisje
janë përdorur dhe se si do të bëhët implementimi i kësaj teknologjie në bibliotekën e
Universitetit.

5.1 Arkitektura e bibliotekës
Biblioteka e universitetit përbëhet nga tre hapsira të ndara pak a shumë, në bazë të fakulteteve,
pasi që në ktë universitet zhvillohën studime në tre fakultete të ndryshme. Fakluteti i shkencave
kompjuterike dhe inxhinierisë ka gjithsej 5000 artikuj, fakulteti i studimeve biznesore ka 2000
artikuj si dhe fakulteti i arkitekturës ka 3000 artikuj, që don të thotë se gjithsej në këtë bibliotekë
ndodhën 10000 artikuj të ndryshëm.

32

Figure 12 - Arkitektura e bibliotekes se univeritetit UBT

Pra brenda bibliotekës ne kemi mundesi që brenda 100m2 sa është madhësia e dhomës më të
madhe të bibliotekës, të lexojmë 5000 artikuj e deri të dhoma më e vogël ku gjenden 2000
artikuj. Në këtë objekt kemi mundësi të kursejmë edhe rrymën, për shkak se kemi përdorur
etiketa pasive, të cilat mbledhin energji për të operuar nga një fushë radio frekuencore e cila
emitohet nga lexuesi, prandaj nuk kanë nevojë as për bateri.
5.1.1 Pjesa hardverike
Pjesa hardverike e këtij sistemi përbëhët nga disa elemente duke filluar nga etiketat që janë pjesa
kryesore e këtij sistemi, pastaj antenat, lexuesit, serveri, njesia e vet kontrollit në hyrje të
bibliotekës si dhe njesia e vet kontrollit në dalje të saj, kthimi i librave, portat detektuese etj.

Që të funksionoj kjo bibliotekë duhet që së pari të bëjmë ndërrimin e secilit barkod që ndodhën
të ngjitur në libra/artikuj, e të cilat kan shërbyer për një kohë të gjatë, me etiketat më të
avancuara të teknologjive të reja që na ofrojn shërbime dhe cilësi shumë më të mirë gjatë
menaxhimit të punëve në bibliotekë.
Etiketimi i këtyre artikujve është bërë me një etikete të njohur si etiketa RFID UHF tag
(transponder). Kjo etiketë është pasive dhe punon në brezin frekuencor 433 dhe 860 - 960 MHZ,
ka përdorim për shkak se punon për distanca të mëdha, ashtu siq edhe na duhën, për shkak të
hapsirës së madhe që e kemi në dispozicion. Etiketa është pjesa më e rëndësishme e sistemit
RFID. Ka aftësi të ruaj informacione në lidhje me artikullin në të cilin është i ngjitur, me
kapacitet të paktën 64 bit, dhe e cila mund të rishkruhët pa ndonjë kërkesë për kontakt apo pamje
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vizuele me lexuesin. Kjo etiketë përbëhet nga një qark i integruar dhe një antenë e kombinuar
për të ofruar një transmetues (transponder). RFID etiketat mbledhin energji për të operuar nga
një fushë radio frekuencore e cila emitohet nga antena, prandaj nuk kanë nevojë për bateri
(pasive). Kur kjo etikete aktivizohet nga një lexues në pozitë fikse apo lexues dore, etiketa kthen
informacionin e ruajtur në mënyrë që pika në të cilën është e fiksuar/ ngjitur mund të lokalizohët
lehtë. Ky lloj i etiketave është dizajnuar posaqerisht që të ngjitët në artikuj bibliotekash, si libra,
CD, DVD dhe material të ndryshme bibliotekare. Është e hollë, fleksibile dhe mund të vendoset
në mes fletash me metodën e veqant që vendosët në libra, mund të jëtë plotësisht e padukshme
dhe përdoruesi i librit mund të jetë i pavetëdijshëm që një etiketë ndodhet diku brenda librit.
Zakonisht vendoset në kopertinën e prapme të librit.

Figure 13 - Etiketa e ngjitur në libër

Lexuesit RFID janë paisje që shërbejnë për të lexuar, korrigjuar dhe shkruajnë informacione në
etiketat RFID. Kemi lexues dore si dhe lexues të fiksuar. Punojn në brez frekuencor prej 13.56
MHz. Lexuesit e dorës janë të dizajnuar që të punojnë si skanues dore dhe lexuesit e fiksuar janë
të montuar diku dhe bëjnë leximin e etiketave automatikisht posa një artikull të kaloj pranë tyre.
Në këtë arkitekturë kam vendosë që të përdorim katër lexues, ku tre prej tyre janë fiks, të
vëndosur në dalje të dhomave ku gjindën librat, si dhe një lexues dore. Lexuesit e dorës mund të
lëvizin përgjat artikujve në rafte pa i prekur ata. Ai më shumë përdorët për verifikimin e stoqeve,
përdorët për kërkimin e librave të pa vendosura në rafte (misshelved), kërkim të librave
individuale sipas kërkesës, etj.
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Figure 14 - Lexues fiks & i dores

Antena emiton radio sinjale që të bëj aktivizimin e etiketave dhe lexuesve të cilët shkruajnë dhe
lexojnë të dhëna në etiketë. Antena e cila është përzgjedhur për implementim në këtë arkitekturë
është e llojit të antenave e cila në mënyrë automatike bën që të radioj sinjali më të cilin
aktivizohet etiketa, punon në brezin frekuncor prej 13.56 MHz, dhe gjindet saktësisht lokacioni
dhe informacionet e artikullit në të cilin është i bashkangjitur.
Gjithsej janë të vendosur katër antena të tilla, dy janë të pozicionuara në dhomën në të cilën janë
librat e fakultetit të shkencave kompjuterike, dhe nga një antenë në dhomën e librave të fakultetit
të bisnesit dhe një në atë të arkitekturës.
Një server është i nevojshëm në mënyrë që të na funksionoj sistemi si dhe një databazë e pajisur
me të gjitha shënimet dhe të dhënat rreth bibliotekës.

Përveq paisjeve bazë për funksionimin e teknologjisë RFID, kemi edhe disa paisje të tjera që na
ndihmojnë në një menagjim më të mirë të bibliotekës.
Biblioteka do të adaptoj edhe një njesi të vet kontrollit në dalje të saj, që të prezantoj proceset e
vet qarkullimin për klientet/përdoruesit e bibliotekës.

Figure 15 - Njesia e vet kontrollit
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Gjithashtu do të instalohet edhe njesia e vet kontrollit në hyrje e cila ju mundëson përdoruesve të
kthejnë librat e huazuara pa pasur nevojë që të hynë brenda saj, qoftë edhe gjatë festave ose gjatë
orëve kur ajo është e mbyllur, nëpërmjet një paisje e cila shërben për kthimin e librave, e njohur
me emrin drop books.

Figure 16 - Book Drop

Portat detektuese po ashtu janë të vendosura në hyrje të bibliotekës, që të parandalojnë vjedhet e
materialeve që gjënden brenda saj.

Figure 17 - Portat Detektuese

Prapa portave të sigurise tek hyrja kryesore do të instalojmë një numrues vizitorësh (visitor
counter) në mënyrë që të numërojmë vizitorët e bibliotekës dhe do të mund të nxjerrim raporte
ditore, javore, mujore apo edhe vjetore, që të dimë saktësisht për numrin e vizitorëve dhe se cilët
kanë qënë ata (student, profesor, etj).
5.1.2 Pjesa softverike
Pjesa softverike e këtij sistemi bibliotekar përbëhët nga një destop program, që është i instaluar
në pjesën qëndrore ku është vëndosur stafi punues i bibliotekës, databaza e sistemit si dhe web
faqja e universitetit e cila mundeson që nëpërmjet logimit me imellet zyrtare nëpërmjet moodle-it
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të mund të qasemi në bibliotekë për të parë nese një libër i dëshiruar gjindët në bibiliotekë apo
jo. Programi është i punuar në gjuhën programuese Java kurse databaza në MySQL dhe
ORACLE
Fakulteti, stafi dhe studentët do të mund të ju çasën informacioneve në lidhje me koleksionet e
librave, shërbimet dhe shumicës së resurve elekronike brenda dhe jashtë kampusit. Biblioteka do
të siguroj material të printuara dhe digjitale në të tri programet e studimeve që i ofron.

Në këtë arkitektur pra kam bërë përzgjedhjen e etiketës më ultra frekuncë si dhe lexuesve që
radiojnë në mënyrë automatike, një lexues dore dhe katër fiks, serveri i sistemit, databaza, si dhe
një web faqe për qasje nga jashtë universitetit. E gjithë kjo për arsye që teknikisht të ofroj
suportin në tre dhoma të ndryshme që u përkasin tre fakulteteve të ndryshme, dhe që studentet të
jenë të kënaqur me shërbime në kohë sa më reale. Ky sistem i organizimit dhe implementimit të
këtyre paisjeve na bën të mundur që për një libër të caktuar të dim saktësisht nese ndodhet në
bibliotekë, dhe në qoftë se po të dim se në cilin raft apo pozitë ndodhet në bibliotekë dhe të mos
humbasim kohë në kërkim të tij.

Hapat e ndjekur sipas metodologjisë së kërkimit shkencor dhe teknik në përmbledhje janë:
•

Rishikimi i sistemit të menaxhimit të biblotekave

•

Zbulimi i problemit

•

Supozimet dhe objektivat: Kërkesat / Zgjidhja

•

Zhvillimi i projektit bazuar në teknologjinë RFID

•

Eksperimentimi / Vendosja në praktikë

Etiketimi i të gjithë artikujve në biblioteka paraqet zgjidhjen e pothuajse të gjitha problemeve që
paraqitën në menaxhimin e bibliotekave ku numri i kerkesave shkon duke u rritur dita e ditës.
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6 KRAHASUESHMERIA NE MES RFID DHE BARKODEVE
Veçoritë

RFID

BARKODET

Shërbimet

Kryen si identifikimin e Kryen vetëm identifikimin e
arikujve ashtu dhe ndalon arikujve
vjedhjen në një operacion të
vetëm.

Kualiteti

Kualiteti i shërbimeve si në Kualiteti
identifikim ashtu edhe në qëndron
vjedhje është i garantuar

Linjë vizioni

i

shërbimeve
vetëm

në

identifikim

Nuk ka linjë vizioni të Gjithsesi duhet të ketë linjë
nevojshme, pra mund të vizioni të nevojshme
skanohen nga çdo kënd

Kosto

Relativisht e lartë vetëm në Relativisht e ulët
implementim

Identifikimi i artikujve

Është

në

identifikojë

gjendje
çdo

të Identifikon

disa

lloje

llojë artikujsh

artikulli (libra, cd, dvd, e
dokumente të ndryshme ku
mund të ngjitet etiketa)
Skanimi i artikujve

Lejon skanimin - daljen Artikujt skanohen një nga
(check-out) dhe kontrollin e një
disa artikuj, në të njëjtën
kohë

Table 4 - Krahasueseshmëria në mes RFID-së dhe barkodeve
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Që RFID të jetë i pranueshëm nga përdorues të bibliotekave, duhet të garantojë mbështetje në
sistemet menaxhuese, përndryshe nuk do të jetë i pranueshëm deri sa të ofrojë siguri dhe
mbështetje në përdorim.
Përderisa barkodet ndihmonin në identifikimin e artikujve, etiketimi i librave me etiketat RFID
përveç identifikimite te artikujve, parandalon edhe vjedhjet. Kjo gjë edhe e bënë sistemin RFID
të jetë nga teknologjitë më të përdorura, jo vetëm në bibioteka por edhe në shumë fusha të
ndryshme të jetës.

Pikat në vazhdim duhet ti kemi parasyshë para se të implementohet RFID sistemi në një
bibliotekë:
•

Duhet të zhvillohen politika të privatësisë, që do të përfshijnë implementimin e RFID-së

•

Përdoruesit e bibliotekave kanë të drejtën të dinë që artikujt përmbajnë etiketa RFID, se
ku janë të vendosur lexuesit, dhe për specifikimet teknike të këtyre paisjeve. Bibliotekat
duhet të bëjnë publike politikat dhe praktikat që përfshijnë përdorimin dhe mirëmbajtjën
e sistemeve RFID, duke përfshirë etiketat, lexuesit dhe bazat e të dhënave të lidhura
(associated).

•

Përdoruesit e bibliotekës duhet të njoftohën për qëllimet për të cilat etiketat dhe lexuesit
janë përdorur

•

Duhet të formulohën kritere të përfornancës

•

Duhet të ketë siguri të auditueshme dhe integritet në transmetim, bazat e të dhënave, dhe
qasjen në sistem, duke përfshirë përdorimin e enkriptimit (encryption)

•

Biblioteka duhet të informojë përdoruesit e tij që ata mund të kontaktojnë për pyetje dhe
ankesa

•

Nësë një bibliotekë zgjedh një sistem RFID-bazë, ajo duhet ta mbajë atë sistem për një
kohë të gjatë, kryesisht për shkak të kostos së saj të lartë, si dhe kërkon kohë në
ndryshimet strukturore që biblioteka duhet të bëjë për të përdorur me sukses sistemin e ri.
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7

PËRFUNDIME

RFID është në rritje në popullaritet në mesin e bibliotekave, si adoptuesit e hershme të kësaj
teknologjie kanë treguar se ajo ka kuptim të mirë ekonomik, si për bibliotekat e mëdha dhe të
vogla. Sot, shumë biblioteka janë kthyer në teknologjinë RFID, e cila ka sjellë lehtësi dhe
efikasitet në menaxhimin e artikujve nëpërmjet digjitalizimit të proceseve të rrjedhjes së punës.
Ajo ka arritur të përmirësojë në mënyrë të ndjeshme edhe shërbimin e konsumatorëve.
RFID, aplikimi i saj, standardizimi, dhe risitë janë vazhdimisht në ndryshim. Zhvillimet në
teknologjin RFID vazhdojnë të japin kapacitete më të mëdha të kujtesës, lexojnë vargjet më të
gjera, dhe bëjnë përpunimin më të shpejtë të informatave për bibliotekat. Interesat në RFID si një
zgjidhje për të ndihmuar më tej digjitalizimin/automatizimin dhe ndjekjen e dokumenteve janë
zhvilluar me vrull, duke bërë që shumë bibliotekat të ju bashkohën.
Etiketat RFID në bibliotekat ofrojnë mundësinë e rritjeve të mëdha të numrit të klienteve dhe të
shërbimeve më të mira për klientët.
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